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ABSTRAKT
Në ditët e sotme bizneset ndodhen në një mjedis sfidues, ku jetike për çdo biznes janë informatat
dhe njohuritë që duhen të jenë plotësisht të çasshme. Inteligjenca e Biznesit (BI) është një koncept
ombrellë, teknika dhe zgjidhje që ndihmojnë menaxherët të kuptojnë situatën e biznesit. Duke
vërrejtur se konkurrenca në mes të bizneseve është çdo herë e në rritje, paraqitet edhe nevoja për
rritje të efikasitetit në proceset e menaxhimit. Bizneset kanë filluar të përdorin Inteligjencën
Biznesore në funksionet e tyre menaxheriale.
Inteigjenca Biznesore del të jetë shumë e rëndësishme pasi që ndihmon në marrjen e vendimeve
menaxheriale në kompani. Për çdo biznes që të jetë relevant në një treg konkurrues duhet që të
integrojnë përdorimin e sistemeve moderne të informacionit sepse ato ofrojnë një mënyre të
thjeshtë për të qëndruar në kontakt me klientët dhe partnerët. Inteligjenca Biznesore mundëson një
menaxhim më të mirrë në kompani. Një biznes nuk mund të mbijetojë pa menaxhim, pasi që
menaxhimi është mjeti i saj mbështetës. Menaxhimi është i domosdoshëm në secilin biznes dhe
përpjektjet e grupit janë të nevojshme për të arritur qëllimet e përbashkëta.
Qëllimi i këtij punimi dhe hulumtimi është që të analizojë rëndësinë e Inteligjencës Biznesore dhe
Përformancen e firmave. Në këtë hulumtim shkencor kanë marrë pjesë mikro ndërmarrjet,
ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme si dhe ndërmarjet e mëdha. Për kryerjen e këti hulumtimi
është formuluar një pyetsorë ku përveç rendesisë së Inteligjencës Biznesore dhe Përformances së
firmave kemi hulumtuar edhe ndikimin e BI në vendimmarrje menaxheriale. Në këtë hulumtim
kanë marrjë pjese gjithsej 200 biznese të profileve të ndryshme ku tek secili biznes është
shpërndarë një pyetsorë më gjithsej 17 pyetje. Nga këto 200 biznese kemi arritur të marim përgjigje
nga gjithsej 50 biznese. Ku më pasë këto të dhëna janë grumbulluar analizuar dhe më pas janë
nxjerrë rezultatet.
Rezultatet e këtijë hulumtimi tregojnë se Inteligjenca Biznesore veq se është e integruar në masë
të madhe nga shumica e bizneseve dhe që ka mjatë rëndësi për menaxhimin dhe përformancën e
biznesit të tyre. Këto biznese gjithashtu tregojnë një gadishmëri për të investuar në inovacione
teknologjike pasi që kanë filluar të kuptojnë dita ditës rëndësinë e Intelgjencës Biznesore në
suksesin e biznesit.
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ABSTRACT
Nowadays businesses are in a challenging environment, where vital for any business is the
information and knowledge that needs to be fully accessible. Business Intelligence (BI) is an
umbrella concept, technique and solution that helps managers understand the business situation.
Noting that competition between businesses is increasing every time, there is also a need to
increase efficiency in management processes. Businesses have begun to use Business Intelligence
in their managerial functions.
Business integration turns out to be very important as it helps in making managerial decisions in
the company. For any business to be relevant in a competitive market they need to integrate the
use of modern information systems because they offer a simple way to stay in touch with customers
and partners. Business Intelligence enables better management in the company. A business cannot
survive without management, as management is its supporting tool. Management is essential in
every business and group efforts are needed to achieve common goals.
The purpose of this paper and research is to analyze the importance of Business Intelligence and
firm Prformance. This research was attended by micro enterprises, small enterprises, medium
enterprises and large enterprises. To conduct this research, a questionnaire was formulated where,
in addition to the importance of Business Intelligence and Performance of firms, we also
researched the impact of BI on managerial decision making. A total of 200 businesses of different
profiles participated in this research, with a total of 17 questions distributed to each business. Out
of these 200 businesses, we managed to get answers from a total of 50 businesses. Wherever these
data were collected, they were analyzed and then the results were obtained.
The results of this research show that Business Intelligence is already heavily integrated by most
businesses and that it is very important for the management and performance of their business.
These businesses also show a willingness to invest in technological innovation as they begin to
realize day by day the importance of Business Intelligence in business success.
Key Words: Business Intelligence, Data Base, Data Warehousing, Information, Knowledge,
Information System.
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Për të arritur deri tek finalizimi i studimeve në nivelin mastër është dashur punë dhe përkushtimë.
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1. HYRJE
Klima biznesore po ndryshon vazhdimisht, dhe po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar. Bizneset, si
private ashtu edhe publike, janë nën presionin që i detyrojnë ata të reagojnë shpejtë ndaj kushteve
në ndryshim dhe të jenë inovativë në mënyrën e funksionimit të tyre. Aktivitetet e tilla kërkojnë
që bizneset të jenë të shkathëta dhe të marrin vendime të shpeshta strategjike, taktike dhe
operacionale, disa prej të cilave janë shumë komplekse. Marrja e vendimeve të tilla mund të kërkoj
sasi të konsiderueshme të të dhënave, informacioneve dhe njohurive përkatëse. Përpunimi i këtyre,
në kuadrin e vendimeve të nevojshme, duhet të bëhet shpejtë, shpesh në kohë reale, dhe zakonisht
kërkon paisje kompjuterike (Sharda, Delen dhe Turban, 2017).
Sot, kur mjedisi i punës pëson ndryshime drastike me shpejtësi shumë të madhe, nevoja për të
korrigjuar dhe për të marrë informacionnet në kohë nuk është e domosdoshme vetëm për sukses,
por kërkohet edhe për të mbetur në konkurencë. Ashtu siç sytë janë dritare për shpirtin, inteligjenca
biznesore është një dritare për dinamikën e një biznesi. Inteligjenca e biznesit (BI) është një tërësi
teknologjish dhe procesesh që lejojnë njerëzit në të gjitha nivelet e një organizate të qasen dhe të
analizojnë të dhënat. Pa njerëzit të cilët interpretojnë informacionin dhe të veprojnë mbi të, me
inteligjencë të informacionit nuk arrijmë asgjë . Informacioni cilësohet si një pasuri kritike.
Inteligjenca e Biznesit (BI) i referohet një filozofisë menaxheriale dhe një mjet për të përdorur për
të ndihmuar bizneset të menaxhojnë dhe të mbledhin informacione rreth biznesit me qëllim të
marrjes së vendimeve më efektive në biznes. Të dhënat mund të jenë një burim i vlefshëm për
nxjerrjen e njohurive dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme menaxheriale në fusha të ndryshme
të biznesit. Marrja e vendimeve në kohën e duhur kërkon domosdoshmërin e informacionit real
dhe gjithëpërfshirës, gjë që sistemet tradicionale të informacionit nuk mund të gjenerojnë raporte
të tilla.
Integrimi i teknologjisë në proceset e biznesit për përfitimin e klientëve dhe biznesit në përgjithësi
është një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen menaxherët. Mendimi i një plani, hartimi i
tij mundësitë dhe inplementimi merr parasysh faktorët kritikë që përcaktojnë suksesin kur
shfrytëzohet inteligjenca biznesore. Këta faktor përfshijnë çështjet e buta të komunikimit,
motivimit dhe udhëheqjes së njerëzve, si dhe çeshtjet më të vështira të menagjimit të projekteve,
financave dhe teknologjisë. Ndër shumë pengesa të mundshme janë mungesa e konsiderimit të
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strategjive egzistuese, marrëdhënjeve dhe objektivave. Inteligjenca e biznesit veçanarisht nga
bizneset e mëdha vazhdimisht vlerësohet në krye të përparsive të investimeve të kompanisë. Si një
teknologji përdormi i Inteligjencës Biznesore mbetet modest, me një potencial të konsiderueshëm.
Pas kësaj hyrje, në kapitullin e dytë ofrohet një shqyrtim i literaturës ku më zgjanimishtë është
bërë një kërkimë i literaturave nga revista shkencore dhe jurnale, libra online dhe të dhënat në
internet. Në këtë kapitull janë shtjelluar tema të ndryshme rreth Inteligjencës Biznesore dhe
historikut të saj. Rëndësisë së BI në përmirsimin e përformancës, proceseve pastaj në menaxhim
dhe vendimmarrje. Është bërë gjithashtu një shqyrtim i literaturës rreth Sistemeve të Informacionit
dhe Bazës së të dhënave. Në kapitullinë e tretë është bërë Deklarimi i Problemit ku diskutohen
zhvillimet e shpejta teknologjike dhe aplikimet e saj shumë shpejtë kanë arritur derri te
transformimi i shoqërisë nga ajo industriale në shoqëri informatike.
Në kapitullin e katërt është diskutuar rreth Metodologjisë që është përdorur për realizimin e këtij
punimi. Ky punim është realizuar në bazë të hulumtimit kuantitativ duke e përdorur instrumentin
e pyetsorit. Në këtë punim pyetsori është e dhënë primare ku kanë marr pjesë mikro bizneset,
bizneset e vogla, të mesme dhe ato të medha në Kosovë. Ndërsa gjetja e të dhënave dytësore
bazohet në: revista shkencore dhe jurnale libra online, të dhënat në internet etj.
Në kapitullin e pestë janë paraqitur rezultatet e arritura nga pyetësori, këto të dhëna janë mbledhur
janë analizuar më pastaj janë nxjerrë rezultatet ku më tej këto rezultate janë diskutuar po në këtë
kapitull. Ndërsa kapitulli i gjashtë diskuton konkluzionet dhe rekomandimet në lidhje me rezultatet
e arritura nga hulumtimi që është bërë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Inteligjenca Biznesore (BI)
Inteligjenca e biznesit është një dritare për dinamikën e një biznesi. Ajo zbulon përformacën,
efikasitetin operacional dhe mundësit e pashfrytëzuara. Inteligjenca Biznesore (BI) është një tërësi
teknologjish dhe procesesh që lejojnë njerëzit në të gjitha nivelet e një biznesi të qasen dhe të
analizjonë të dhënat. Por, pa burimet njerëzore të cilët e intërpretojnë informacionin dhe veprojnë
mbi të nuk mund të arrijmë asgjë (Howson, 2013).
Inteligjenca biznesore është një proces sistematik që grumbullon, analizon dhe klasifikon fluksin
e informacionit të rëndësishëm në biznes. Një cikël i inteligjencës në biznes është një proces ku
burimet e informacionit, duke përfshirë informacionin e publikuar si dhe informacionin nga
burimet njerëzore, luajnë një rol qëndror. Zhvillimi i teknologjisë së informacionit dhe
telekomunikaciont ka rritur vlerën e inteligjencës në biznes në proceset vendim-marrëse (Thomas,
2001).
Teknologjia mundëson inteligjencën e biznesit dhe analitikën, por ndonjëherë, një përqendrim i
tepërt në teknologji mund të sabotojë nismat e inteligjencës së biznesit. Kjo varet nga njerëzit dhe
mënyrën se si e përdorin atë pasi që kjo mund të ndihmojë të kenë një sukses tejet të madhë ose
një dështim të plotë (Hawson, 2013).
Fuqia e një Inteligjence Biznesore është një shërbim analitik biznesi që ndihmon drejtuesit të
marrin vendime të matura. Ata e bëjnë këtë përmes një pulti vizual që i kthen të dhënat në
raporte,drejtuesit mund të rishikojnë shpejtë dhe lehtë për të marrë përgjigje më të mira nga burime
të shumta të të dhënave (Goel, 2020)
Pavarsisht se cilën terminologji e përdorni, duhet të mbahet në mend vlera përfundimtare e
Inteligjencës Biznesore. Inteligjenca Biznesore lejon njerëzit në të gjitha nivelet e një organizate
të qasen, bashkëveprojnë dhe analizojnë të dhënat për të menaxhuar biznesin, përmirsojnë
përformancën, zbulojnë mundësi dhe veprojnë në mënyrë efikase. Inteligjenca biznesore sjellë
vlerë të shtuar për kompaninë dhe gjenë zbatim në të gjitha industritë. Inteligjenca biznesore nuk
do të thotë që do të përdoret vetëm për qështjet brenda biznesit, por gjithashtu merret edhe me
klientët, furnitorët por edhe më gjërë.
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Siç u tha edhe më lartë, inteligjenca e biznesit mund të siguroj vlerë vetëm kur përdoret në mënyrë
efektive nga njerëzit. Egziston një korelacion midis përdorimit efektiv të inteligjencës së biznesit
dhe përformancës së kompanisë. Megjithatë, thjeshtë të kesh qasje më të mirë në të dhëna nuk e
përmirson përformancën, ndryshimi qëndron në atë se çfarë bëjnë kompanitë me të dhënat
(Howson, 2013).
2.2 Historiku i Inteligjencës Biznesore
Termi Inteligjencë Biznesore (BI) është krijuar nga Gartner Group në mesin e viteve 1990.
Historita tregon se koncepti është shumë më i vjetër. Inteligjenca Biznesore i ka rrënjët në sistemet
e rapotimit MIS Management Information Systems të viteve 1970. Gjatë kësaj periudhe, sistemet
e raportimit ishin statike, ishin dy dimensionale dhe nuk kishin aftësi analitike. Më pastaj dalin në
pah koncepte të tjera që zgjerojnë mbështetjen e kompjuterizuar për menaxherët dhe drejtuesit e
nivelit të lartë. Disa aftësi të prezantuara ishin dinamike dhe multidimensionale, kishin raportime,
parashikime, analiza e trendit, përmbledhje deri në detaje dhe faktor kritikë të suksesit. Këto tipare
u shfaqën në dhjetra produkte tregtare deri në mesin e viteve 1990. Pastaj të njëjtat aftësi dhe disa
të reja u shfaqën nën emrin Inteligjenca Biznesore (BI).
Sot, një sistem i mirë i informacionit me bazë të inteligjencës biznesore ka të gjitha informacionet
që i duhen përdoruesve. Në vitin 2005, sistemet BI filluan të përfshijnë aftësinë e inteligjencës
artificiale, si dhe aftësi të fuqishme analitike. Objektivi kryesor i BI është të lejojë hyrjen
interaktive në kohë reale në të dhëna, për të mundësuar manipulimin e të dhënave, dhe për tu dhënë
menaxherëve dhe analistëve të biznesit aftësin për të kryer analizat e duhura.
Duke analizuar të dhënat historike dhe ato aktuale, situatat dhe ngjarjet e ndryshme,
vendimmarrësit marrin njohuri të vlefshme që u mundëson atyre të marrin vendime të duhura.
Procesi i BI bazohet në shëndërimin e të dhënave në informacione, më pas në vendime dhe në
fundë në veprime (Sharda, Delen and Turban, 2017).
2.3 Rëndësia e Inteligjencës Biznesore për Vendimmarrje Menaxheriale
Në kuptimin e saj themelor, inteligjenca u siguron menaxherëve informacione për të ditur se çfarë
po ndodhë në biznes. Pa inteligjencën biznesore menaxherët mund të marrin vendime dhe të
udhëheqin biznesin “verbërisht”. Me inteligjencën biznesore informacionet janë plotësisht të
çasshme dhe të arritshme në kohë, me fleksibilitet për të siguruar informacione rreth:
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Shitjeve në rajone të ndryshmë dhe nga linja të ndryshme të produkteve.



Shpenzimet në krahasim me buxhetin



Inventarizimi në depo për një produkt të veçant ose lëndë të parë



Rrjedha e shitjeve kundrejt parashikimeve

Kur ndonjë metrikë e veçantë nuk është aty ku duhet të jetë, inteligjenca e biznesit lejon përdoruesit
të eksplorojnë detajet themelore për të përcaktuar pse matricat nuk janë në shënjestër dhe të
ndërmarrin veprime për të përmirsua situatë. Në të kaluarën, nëse menaxherët monitoronin situatën
përmes raporteve të bazuara në letër ose në një ekran fiks në një sistem transaksiones, ata nuk
kishin asnjë fleksibilitet të hulumtonin pse biznesi po funksiononte në një mënyrë të caktuar
(Howson, 2013).
Inteligjenca biznesore ndihmo në nxjerrjen e fakteve thelbësore nga një sasi e madhe e të dhënave
të pastrukturuara dhe transformimin e tyre në informacion të veprueshëm që u mundëson
kompanive të marrin vendime strategjike të informuara, duke përmirsuar efikasitetin operacional
dhe produktivitetin e biznesit. Ky informacion i veprueshëm siguron njohuri thelbësore që
zbulojnë rrymat themelore të biznesit (Iyoob, 2012)
Shumë kompani mos të themi të gjitha përdorin Inteligjencën biznesore për të monitorur
shpenzimet dhe për tu siguruar që kostot nuk i tejkalojnë buxhetet. Në vend që të presin deri në
mbylljen e tremujorit për të zbuluar se shpenzimet e tepërta kanë zvogëluar fitimin. Qasja me kohë
në të dhënat e shpenzimeve lejon menaxherët së pari të identifikojnë se cila njësi biznesi ka kaluar
buxhetin dhe më pas të ndërmarrrin hapa të menjëhershëm për kontrollin e këtyre shpenzimeve
(Howson, 2013).
2.4 Inteligjenca e Biznesit në përmirsimin e performancës
Përdorimi i inteligjencës biznesor lejon bizneset të përmirsojnë performancën e tyre. Performanca
e biznesit matet nga numri i treguesve financiar, siç janë të ardhurat, marzha, përfitimi, kostoja për
të shërbyer etj. Në marketing fitimet e performancës mund të arrihen duke përmirsuar fushatat e
veçanta, duke identifikuar karakteristikat e klientëve më të përgjegjshëm. Eliminimi i fushatave
joefektive kursen shumë kompanitë në aspektin financiar (Howson, 2013).
Inteligjenca e biznesit lejon kompanitë që të rrisin të ardhurat duke shitur produkte tjera tek klientët
egzistues ndryshe e quajm cross-selling. Përsoneli i kontabilitetit mund të përdor inteligjencën
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biznesore për të zvogëluar plakjen e llogarive të arkëtueshme duke identifikuar klientët që
paguajnë me vonesë. Në prodhim, inteligjenca biznesore mund të lehtësoj një analizë të hendekut
për të kuptuar pse disa gjëra funksionojnë më me efikastitet se të tjerat. Në të gjitha këto raste,
hyrja në të dhëna është një hap i nevojshëm. Sidoçoftë, përmirsimi i përformancës gjithashtu
kërkon ndërveprimin e njerëzve për të analizuar të dhënat dhe për të përcaktuar veprimet që do të
sjellin përmirsime. Marrja e masave për gjetjet nuk duhet të supozohet.
Për të rritur performancën e organizatës, vizualizimet dhe aplikacionet mund të jenë të dobishme
për të vendosur zbatimin e mjeteve të Inteligjencës Biznesore. Me ndihmen e mjetve të
inteligjensës biznesore është e mundur të qaseni dhe të analizoni të dhëenat në dokumente dhe
bazat e të dhënave në një mënyrë efektive (Al-Hakim, Wu, Koronios and Shou, 2016).
Njerëzit kanë arsye politike, kulturore dhe financiare për të ndërmarur ose jo hapin tjetër. Për të
shfrytëzuar inteligjencën e biznesit për të përmirsuar performancën, duhet të merren parasysh të
gjitha këto çështje. Një kompani mund të zbatojë një zgjidhje të inteligjencës biznesore që siguron
qasje intuitive në të dhëna. Nëse kjo qasje e të dhënave nuk shfrytëzohet për vendimmarrje dhe
nuk është vepruar mbi të, atëherë inteligjenca biznesore nuk ka bërë asgjë për të përmirsuar
performancën. E kundërta është kur një BI përdoret pa një strategji të shëndosh të biznesit në këtë
rast performanca e biznesit nuk do të përmirësohet.
Një shenjë kryesore e inteligjencës së suksesshme të biznesit është shkalla në të cilën ajo ndikon
në përformancën e biznesit, duke e lidhur me pasqyrën e veprimeve. Matja e ndikimit të biznesit
në inteligjencën biznesore mund të jetë e vështirë, pasi përmirësimet në performancë i atribohen
faktorëve përtej inteligjencës biznesore (Howson, 2013).
2.5 Inteligjenca Biznesore dhe ndikimi i saj në përmirsimin e proceseve
Operacionet e biznesit janë të përbëra nga dhjetra procese individuale. Inteligjenca biznesore mund
të mbështes vendime që individët marrin në çdo hap të një procesi. Mund të përdoret gjithashtu
për të ndihmuar në drejtimin e një procesi duke matur se sa kohë marrin nënproceset dhe duke
identifikuar fushat që kanë nevojë për përmirësime. Për shembull, prodhimi ëshrë një proces, në
bazë të inteligjencës biznesore kompania mund të kuptojë problemin nëse ka ngecje në këtë proces.
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Duke analizuar inputet, kohën dhe rezultatet për secilin hap të procesit, inteligjenca biznesore
mund të ndihmojë në identifikimin e problemit të cilat ndikojnë në ngadalsimin e procesit të
prodhimit (Howson, 2007).
2.6 Qëllimi i magazinimit të të dhënave dhe Inteligjencës Biznesore
Pothuajse në secilin biznes egzistojnë tema të njejta dhe të përsëritua prej shumë kohësh. Probleme
nga më të ndryshmet si: mbledhja e të dhënave por pa mundësia për të pasur qasje në to, njerëzit
e kompanisë duhet të kenë qasje të lehtë në të dhëna .
Magazinimi i të dhënave dhe Inteligjenca Biznesore ka për qëllim që njerëzit të përdorin
informacionin për tu mbështetur më shumë në vendimmarrje të bazur në fakte. Sistemi DW/BI
bënë që këto informacione të jenë lehtësishtë të arritshme, përmbajta e sistemit të jetë e
kuptueshme. Të dhënat duhet të jenë lehtë të qasshme për përdoruesit. Mjetet e inteligjencës
biznesore dhe aplikacionet që kanë qasje në të dhëna duhet të jenë të thjeshta dhe të lehta për t’u
përdorur (Kimball dhe Ross, 2013).
Magazinimi i të dhënave është ruajtja elektronike e një sasie të madhe informacioni nga një biznes
ose organizatë. Magazinimi i të dhënave është një përbërës jetik i inteligjencës së biznesit që përdor
teknika analitike në të dhënat e biznesit. Magazinimi i të dhënave përdoret për të siguruar
njëpasqyrë më të madhe të performancës së një kompanie duke krahasuar të dhëna të konsoliduara
nga burime të shumta heterogjene (Frankenfield and Anderson, 2020).
Sistemi DW/BI duhet të paraqes informacone në mënyrë të vazhdueshme. Të dhënat në sistemin
DW/BI duhet të jenë kredibile. Këto të dhëna duhet të grumbullohen me kujdes nga një larmi
burimesh, të pastrohen të sigurohen me cilësi dhe të lëshohen vetëm kur ato janë të përshtatshme
për përdoruesit.
Sistemi DW/BI duhet t’i përshtatet ndryshimeve. Nevojat e përdoruesit, kushtet e biznesit, të
dhënat dhe teknologjia janë të gjitha subjekte ndryshimi. Sistemi DW/BI duhet të jetë i dizajnuar
për të trajtuar këtë ndryshim të pashmangshëm me mjeshtëri, në mënyrë që të mos identifikojë të
dhënat ose aplikacionet ekzistuese. Të dhënat ezistuese ose aplikimet nuk duhet të ndryshojnë ose
prishen kur bashkësia e biznesit bënë pyetje të reja ose të dhëna të reja shtohen në depo. Nëse të
dhënat përshkruese në sistemin DW/BI duhet të modifikohen, duhet të llogaritet në atë mënyre që
ndryshimet që bëhen të jenë transparente për përdoruesit.
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Sistemi DW/BI duhet të paraqes informacionin në kohën e duhur. Meqenëse sistemi DW/BI
përdoret më intensivisht për vendimet operative, të dhënat e papërpunuara mund të kenë nevojë të
shëndërohen në informacione vepruese brenda orëve, minutave apo edhe sekondave. Ekipi i
DW/BI dhe përdoruesit e biznesit duhet të kenë pritshmëri reale për atë që do të thotë të dorëzosh
të dhëna kur ka pak kohë për të filtruar ato.
Sistemi DW/BI duhet të jetë vend i sigurtë që mbron pasuritë e informacionit. Informacione më të
rëndësishme të një organizate ose biznesi ruhen në depon e të dhënave. Kjo depo e të dhënave ka
të ngjarë që të përmbajë informacione për atë që ju po e shisni, kujt po ja shisni dhe me çfarë çmimi
të cilat mund të jenë të dëmshme nëse arrijnë në duart e njerëzve të gabuar. Sistemi DW/BI duhet
të kontrollojë në mënyrë efektive hyrjen në informacionin konfidencial të biznesit.
Sistemi i DW/BI duhet të shërbej si një organizatë autoritative dhe e besueshme për vendimmarrje
të përmirsuar. Magazina e të dhënave duhet të ketë të dhënat e duhura për të mbështetur
vendimmarrjen. Rezultatet më të rëndësishme nga sistemi DW/BI janë vendimet që merren bazuar
në provat analitike të paraqitura. Këto vendime japin ndikimin dhe vlerën e biznesit që i atribohet
sistemit DW/BI.
Komuniteti i biznesit duhet të pranojë sistemi DW/BI për ta konsideruar të sukseshëm. Nëse
komuniteti i biznesit nuk e përqafon mjedisin DW/BI dhe e përdor atë në mënyrë aktive, ju keni
dështuar në testin e pranimit. Për dallim nga një zbatim i sistemit operativ, ku përdoruesit e biznesit
nuk kanë zgjidhje tjetër përveç përdorimit të sistemit të ri, përdorimi i DW/BI është ndonjëherë
opsional. Përdoruesit e biznesit do ta përqafonin këtë sistem nëse është i thjeshtë dhe i shpejtë për
informacion të veprueshëm.
Megjithëse secila kërkesë në këtë listë është e rëndësishme, dy të fundit janë më kritiket, dhe për
fat të keq, shpesh më të anashkaluarat. Magazinimi i suksesshëm i të dhënave dhe inteligjenca e
biznesit kërkojnë më shumë se sa të qenit teknik , modelues ose administrator i bazës së të dhënave.
Me një iniciativë DW/BI, ju keni njërën këmbë në zonën tuaj të rehatisë së teknologjisë së
informacionit (TI) ndërsa këmbën tjetër në një vend të panjohur të përdoruesve të biznesit. Duhet
që me të dy këmbët të qëndrojmë stabil, duke modifikuar disa aftësi të provuara dhe të vërteta për
t’u përshtatur me kërkesat unike të DW/BI (Kimball dhe Ross, 2013).
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2.7 Dallimet në mes të Inteligjencës Biznesore dhe Magazinimit të të dhënave
Inteligjenca Biznesore (BI) është një tërësi metodash dhe mjetesh që përdoren nga organizatat për
të hyrë dhe eksploruar të dhëna nga sisteme burimesh të ndryshme për të kuptuar më mirë se si po
kryhen punët në biznes dhe të merret një vendim në bazë të informatave që ndikojnë pozitivishtë
në përformancën e biznesit dhe krijon mundësi të reja strategjike për rritjen e biznesit. Magazina
e të dhënava (DW) është thjeshtë një konsolidim i të dhënave nga një larmi burimesh që krijojnë
një bazë për Inteligjencën Biznesore, e cila ndihmon në marrjen e vendimeve më të mira strategjike
dhe taktike (Educba, 2020).
Magazinim i të dhënave, një teknologji relacionale e bazës së të dhënave, e bën të gjithë
informacionin e ndërmarrjes të veprueshëm, dhe do të vazhdojë të jetë i spikatur si një përbërës
kryesorë i arkitekturës së të dhënave (Knight, 2020)
Baza e të dhënave ruan të dhëna të ndryshme në një format të përbashkët dhe Magazina e të
dhënave është si një ndërtesë e madhe ku mund të ruhen shumë informata, por me algoritme
inteligjente. Për të kuptuar saktësishtë se çfarë është Inteligjenca Biznesore, term ky që ka krijuar
shumë konfuzion në thelb tregon se çfarë ndodhi ose po ndodh tani në biznesin tuaj, do të thotë që
e përshkruan situaten. Një platform e mirë e Inteligjencës Biznesore i paraqet të dhënat e sakta dhe
në kohë reale. Arsyeja pse Inteligjenca Biznesore është kaq inteligjente është se këto të dhëna BI
i siguron nga Magazina e të dhënave, informata këto që grumbullohen për një kohë të gjatë nga
burime të ndryshme.
Inteligjenca Biznesore do të thotë të gjesh njohuri që portretizojnë figurën aktuale të biznesit. Të
dhënat janë fakte duke përdorur të dhënat nga Magazina e të dhënave (DW). Inteligjenca Biznesore
ka të bëjë me hyrjen dhe eksplorimin e të dhënave të organizatës ndërsa magazina e të dhënave ka
të bëjë më mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave (Educba, 2020).
2.8 Të dhënat, informacioni dhe njohuritë
Të dhënat, informatat dhe njohuritë janë tri koncepte themelore që zakonisht janë përdorur si
sinonime ndërvepruese por që në fakt nuk janë.
2.8.1 Të dhënat
Të dhënat janë fakte të papërpunuara për gjëra, ngjarje, aktivitete, të cilat klasifikohen dhe
regjistrohen por që nuk janë të organizuara për të dhënë një kuptim specifik. Këto të dhëna mund
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të jenë tekste, numra, figura, tinguj ose fotografi. Ndonjëherë këto të dhëna janë të lexueshme nga
kompjuteri p.sh numrat e shkruar të llogarive bankare lexohen në mënyrë automatike nga paisjet
hyrëse. Sidoqoftë, shumica e të dhënave nuk egzistojnë në një formë që mund të lexohen nga
kompjuteri ato regjistohen në një program të caktuar nga përdoruesi dhe fillojnë konvertimin e të
dhënave nga shënimet në fletë në një format kompjuterik. Në këto rate, këto fletë quhen dokumente
burimore.
2.8.2 Informacioni
Informacionet janë të dhëna që janë përpunuar dhe kanë kuptim specifik, të dhënat sigurojnë bazën
e informacionit. Informacioni është i dobishëm në marrjen e vendimeve sepse bazohet në të dhëna
të përpunuara. Menaxherët kërkojnë informacione për të marrë vendime. Në mënyrë që të përdoren
nga menaxherët informacioni duhet të ketë këto cilësi:
Qartësi: Informacioni i qartë do të thotë i lehtë për t’u kuptuar. Marrësi i informacionit duhet të
jetë i siguruar që këto informacione janë të kuptueshme për ta.
Afati: Do të thotë që informacioni duhet të jepet në kohën e duhur tek përsoni i duhur. Afati i
referohet gjithashtu edhe ndjeshmërise në kohë të informacionit, pasi që i njejti informacion mund
të ketë më pak vlerë ose të mos ketë fare vlerë një ditë ose një javë më vonë.
Rëndësia: Informacioni duhet t’i jepet përsonit përkatës, kështu që nëse menaxheri është i
autorizuar për të marrë vendime këto në lidhje me kompanin atëher këto informata duhet të jenë
shumë të rëndësishme për të.
Korrektësia: Nënkupton që informacioni duhet të jetë i plotë në tërësi dhe pa gabime.
Frekuenca: Informacioni duhet të sigurohet në një frekuencë të përshtatshme të vendimit krijues.
Kjo është nëse vendimi që do të merret ka të bëjë me një funksion mujor, informacioni gjithashtu
duhet që të sigurohet çdo muaj.
Kështu që mund të themi se informacionet përpunohen dhe karakterizohen si të qarta, i ofrohen
përsonit përkatës në kohën e duhur, pa gabime dhe pa lëshime dhe të dorëzuara tek vendimmarrësi
në frekuencën e kërkuar.
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2.8.3 Njohuritë
Njohuritë janë një kombinim i përvojës, mësimit të akumuluar dhe informacioneve që janë
organizuar dhe analizuar për të qenë të kuptueshme dhe të zbatueshme në një vendim specifik.

Figura 1. Sasitë e të dhënave, informacionit dhe njohurive të marra nga një menaxher.
Burimi: (Smith, 2020)
Figura 2. Përshkruan marrëdhëniet midis të dhënave, informacionit dhe njohurive në lidhje me
sasinë e tyre. Ajo tregon se të dhënat janë më të mëdha në sasi dhe që përmbajnë të dhëna
komplekse, pastaj informacionet paraqiten si më të vogla në sasi pasi që janë të përpunuara dhe
marrin një kuptim specifik. Nga kjo kuptojmë së të dhënat janë baza e informacionit dhe nga këto
informacione jemi të gatshëm të marrim vendime. Dhe, së fundi njohuritë janë të paraqitura më të
vogla në sasi ku këto njohuri janë të akumuluara me kohë si rezultat i përvojës dhe angazhimit në
punë (Howson, 2007).
2.9 Baza e të dhënave
Një bazë e të dhënave përmbanë një strukturë të të dhënave që ruan informacionin e organizuar.
Shumica e bazave të të dhënave përmbajnë tabela të shumta, të cilat secili mund të përfshijë disa
fusha të ndryshme. Për shembull, një bazë e të dhënave të kompanisë mund të përfshijë tabela për
produktet, punonjësit dhe të dhënat financiare. Secila prej këtyre tabelave do të ketë fusha të
ndryshme që janë relevante për informacionin e ruajtur në tabelë.
Në bazën e të dhënave vendosen:
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-Të dhënat e formatizuara: të cilat kanë formatin e tyre, strukturë fikse dhe domethënje të
pacaktuar.
-Të dhënat jo të formatizuara: që paraqesin të dhëna tekstuale të cilat nuk janë të lidhura sipas një
rregulli rigoroz (baza e të dhënave të biblotekave, baza e të dhënave për botime etj). Të dhënat në
bazën e të dhënave janë të dhëna dinamike dhe statike.
-Të dhënat dinamike: (evidencat në xhirollogarin bankare, niveli i pagave, gjendja lidhur me
provimet e dhëna të stundentëve etj).
-Të dhënat statike: (emri, mbiemri, adresa, kualifikimi etj).
Baza e të dhënave (database) është koleksion i të dhënave të lidhura në mes vete, përshkrim i
caktuar i një ose më tepër aktiviteteve të ndonjë organizimi të caktuar, i cili koleksion memorohet
në memorie të jashtme të kompjuterit (Berisha-Namani, 2014).
2.9.1 Modelet e Bazës së të dhënave
Në nivelin operacional, të dhënat grumbullohen në një numër burimesh të veçanta të cilat do të
formojnë Operational data store (ODS) dhe Data Warehose (DW). Një ODS përmban vetëm një
dritare të shkurtër të të dhënave, ndërsa një DW përmban tërë historin e të dhënave. Që organizatat
ose bizneset të jenë në gjendje të krijojnë depo operative të të dhënave nga burimet e tyre të
ndryshme ka disa modele të bazës së të dhënave që mund të përdoren. Egzistojnë tri modele
themelore të bazës së të dhënave: Baza e të dhënave relacionale, hierarkike dhe rrjeti (El-Ragal,
2001).
2.9.2 Baza e të dhënave relacionale
Bazat e të dhënave më parë ishin relativisht "të sheshta", që do të thotë se ato ishin të kufizuara në
rreshta dhe kolona të thjeshta (Christensson, 2009). Për të kapërcyer kufizimet e një baze të
dhënash të thjeshtë ose ndryshe të quajtur të sheshtë që ka vetëm një tabelë të vetme, është zhvilluar
një lloj tjetër i bazës së të dhënave i quajtur një 'databazë relacionale (Amiri, 2013).
Baza e të dhënave relacionale (RDB) është një grup kolektiv i grupeve të të dhënave të shumëfishta
të organizuara nga tabela, shënime dhe kolona. Bazat e të dhënave relacionale krijojnë një
marrëdhënie të përcaktuar mirë midis tabelave të bazës së të dhënave. Tabelat komunikojnë dhe
ndajnë informacione, të cilat lehtësojnë kërkimin e të dhënave, organizimin dhe raportimin
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(Techopedia.com,2018).
Bazat e të dhënave relacionale në ditët e sotme u mundësojnë përdoruesve qasje, përditësim dhe
kërkim të informacionit bazuar në marrëdhëniet e të dhënave të ruajtura në tabela të ndryshme.
Bazat e të dhënave relacionale gjithashtu mund të kryejnë pyetje që përfshijnë baza të dhënash të
shumëfishta. Ndërsa bazat e të dhënave më të hershme mund të mbajnë vetëm të dhëna tekstuale
ose numerike, bazat e të dhënave moderne gjithashtu lejojnë përdoruesit të ruajnë lloje të tjera të
të dhënave, të tilla si klipet e zërit, fotografitë dhe videot (Christensson, 2009).
Bazat e të dhënave relacionale organizojnë të dhëna në mënyra të ndryshme. Çdo tabelë njihet si
një lidhje, e cila përmban një ose më shumë kolona të kategorive të të dhënave. Çdo tabel (ose
rresht) përmban një instancë unike të të dhënave të përcaktuar për një kategori kolone përkatëse.
Një ose më shumë të dhëna ose karakteristika rekord lidhen me një ose shumë të dhëna për të
formuar varësi funksionale. Këto klasifikohen si më poshtë:
-Një në një: Një rekord tabel lidhet me një rekord tjetër në një tabelë tjetër.
-Një në Shumë: Një tabelë rekord lidhet me shumë të dhëna në një tabelë tjetër.
-Shumë në një: Më shumë se një tabelë rekord lidhet me një tjetër tabelë rekord.
-Shumë tek Shumë: Më shumë se një rekord tabelë lidhet me më shumë se një rekord në një tabelë
tjetër (Techopedia.com, 2018).
Një përdorim më i mirë i bazës së të dhënave relacionale është organizimi i sasive të mëdha të të
dhënave. Bazat e të dhënave relacionale përdorin tabela të shumëfishta kur përcaktojnë lloje të
ndryshme të të dhënave, ndryshe nga bazat e të dhënave të tjera. Baza e të dhënave relacionale ka
avantazhet dhe disavantazhet e veta.
Avantazhet e një baze të dhënash relacionale:
-Të dhënat ruhen vetëm një herë: Përparësi e kësaj është sepse nuk ka nevojë për ndryshime të
shumta në regjistrime, magazinimi është më efikas, thjesht për të fshirë ose modifikuar detajet.
-Mund të parashtrohen pyetje komplekse
-Siguri më të mirë: Duke ndarë të dhënat në tabela, disa tabela mund të bëhen konfidenciale. Kur
një person futet me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, sistemi mund ta kufizojë aksesin vetëm
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në ato tabela, të dhënat e të cilave janë të autorizuara për t'u parë. Për shembull, një recepsionist
do të ishte në gjendje të shihte vendndodhjen e punonjësit dhe detajet e kontaktit, por jo pagën e
tyre. Një shitës mund të shohë ecurinë e shitjeve të ekipit të tij, por jo ekipet konkurruese.
-Kujdesi për kërkesat e ardhshme: Duke pasur të dhëna të mbajtura në tabela të veçanta, është e
thjeshtë të shtosh shënime që nuk janë ende të nevojshme, por mund të jenë në të ardhmen.
-Lehtësia e përdorimit: Rishikimi i çdo informacioni si tabela të përbërë nga rreshta dhe kolona
është shumë më e lehtë për tu kuptuar.
-Fleksibiliteti: Tabela të ndryshme nga të cilat informacioni duhet të lidhen dhe të nxjerren mund
të manipulohen lehtë nga operatorët dhe bashkohen për të dhënë informacion në formën të cilën
është e dëshiruar.
-Saktësia: Përdorimi i algjebrës relacionale dhe llogaritjet relacionale në manipulimin e
marrëdhënieve midis tabelave siguron që të mos ketë paqartësi të cilat mund të lindin gjatë
përdorimit.
Një bazë e të dhënave relacionale i ndihmon biznesit që të shmangë dyfishimin dhe
paqëndrueshmërin e të dhënave, lehtë për të ruajtur sigurinë dhe për të ndryshuar të dhënat ose
formatin e të dhënave, si dhe ato të dhëna mund të shtohen dhe hiqen pa ndonjë komplikim (Amiri,
2013).

Figura 2. Baza e të dhënave relacionale
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Burimi: (Awen, 2020)
2.9.3 Disavantazhet e një baze të dhënash relacionale
Problemi kryesor kur përdoret një bazë të dhënash relacionale është kompleksiteti që lind kur
krijohet së pari. Është absolutisht e domosdoshme që marrëdhëniet e përcaktuara midis tabelave
të jenë të sakta dhe se çdo grup informacioni të jetë i lidhur me palën e tij. Megjithëse duhet të
futen më pak informacione se sa me bazat e të dhënave të tjera, duke u siguruar që çdo pikë është
ngritur në mënyrë korrekte, është një proces i ngadalshëm. Për më tepër, marrëdhëniet mund të
bëhen jashtëzakonisht të ndërlikuara kur një bazë të dhënash relacionale përmban më shumë se dy
tabela (Amiri, 2013).
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2.9.4. Baza e të dhënave hierarkike
Modeli hierarkik përdor dy struktura kryesore të të dhënave: regjistrime dhe marrëdhënjet prindfëmijë (PCR). Një rekord është një grup vlerash të lidhura për artikujt e të dhënave që janë fushat
ose atributet. Një PCR është një marrëdhënje I:N midis dy llojeve të regjistrave me ç’rast lloji i
regjistrimit në njërën anë paraqet prindin dhe lloji i regjistrimit në anën N paraqet fëmijën. Në
modelin hierarkik, një DB përbëhet nga një numër skemash hierarkike, secila nga këto skema
hirarkike ka tipe rekordesh dhe PCR. Një skemë hierarkike DB ruan të dhëna me një rend lartposht ku korespondojnë me një strukturë të dhënash në formë të pemës, ku në këtë rast llojet e
rekordeve përfaqsojnë nyjet ndërsa PCR paraqesin skajet, dhe gjithmonë egziston një shteg midis
çdo dy nyjeve.
Operacioni bazë në një hierarki është pema kërko ose search tree, kur një pyetje përpunohet, nyjet
që plotësojnë kushtet e pyetjes do të jenë kthyer. Të dhënat duhet të lidhen në hierarki dhe secila
nyje ka vetëm një prind. Por që mund të themi se kjo llojë e bazës së të dhënave rrallë gjenë
aplikimë. Modeli hierarkik ka fleksibilitet të dobët, është i vështir për tu ruajtur dhe për të ja
ndryshuar dizajnin. Egzsitojnë dallime thelbësore midis modelit hierarkik dhe ati relacional. Në
një model relacional nuk ka asnjë hierarki në mes të tabelave dhe mundemi drejtpërdrejt të lidhemi
potencialisht me çdo tabele tjetër.Tek modeli hierarkik kodifikimet janë shumë të vështira, dizajni
është shumë i vështirë për tu zgjedhur ose modifikuar. Prandaj mund të themi se ky model është
jo fleksibil (El-Ragal, 2001).

Figura 3. Baza e të dhënave hierarkike
Burimi: (Awen, 2020)
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2.9.5. Baza e të dhënave “Network”
Modeli i “rrjetit” ka dy të dhëna themelore që janë: rekordet dhe grupet. Të dhënat ruhen në
rekorde, çdo rekord përbëhet nga një grup prej artikujsh të lidhur me të dhënat do të thotë artibutet
ose fushat. Rekordet klasifikohen në lloje të rekordeve, çdo llojë i rekordit përshkruan të njejtën
strukturë dhe ruan të njejtin lloj informacioni. Modeli i rrjetit kursen hapësirën e ruajtjes përmes
ndarjes së artikujve të të dhënave. Modeli i rrjetit përdor tregues shtesë për të dhënë më shumë
fleksibilitet sesa modeli hierarkik. Modeli i rrjetit lejon lidhje më komplekse midis nyjeve.
Për më tepër ky model lejon që fëmija ose nyjet të kenë ndonjë numër të prindërve, ndërsa në
modelin hierarkik si nje rast i veçantë ku secila nyje është e lidhur vetëm me një nyje prind. Modeli
relacional është në gjendje të sigurojë nivel më të lartë të fleksibilitetit sesa modeli i rrjetit, përveç
lehtësisë së përdorimit të modelit relacional, nga ana tjetër marëdhënjet janë shumë më komplekse
në modelin e rrjetit dhe janë shumë të vështira për tu ruajtur ose zbatuar (El-Ragal, 2001).

Figura 4. Baza e të dhënave “Network”
Burimi: (Awen, 2020)
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2.9.6 Baza e të dhënave online
Një bazë e të dhënave të lidhura online ose ndryshe e quajtur në Web është një aplikacion i bazës
së të dhënave i projketuar që të menaxhohet dhe të realizohet qasja përmes internetit. Operatorët e
internetit mund të menaxhojnë mbledhjen e të dhënave dhe të analizojnë rezultatet duke u bazuar
në ato të dhëna që janë në aplikacionin e bazës së të dhënave të lidhura në Web ose online. Bazat
e të dhënave për herë të parë u shfaqen në vitet e ’90 dhe janë konsideruar një pasuri për bizneset,
duke lejuar grumbullimin e shumave të pafundme të të dhënave nga sasi të pafundme të
konsumatorëve (North, 2018).
Vlerësohet se 70% e informatave afariste në botë janë të vendosura në baza të të dhënave. Shumica
nga këto sisteme, baza të të dhënave në kohët më të hershme kanë përdorur fajllet hierarkik të
sistemit të menaxhimit të bazave të të dhënave ose fajllat tradicionalë në rastet kur qasja në
informata nga shfrytëzuesit është e vështirë. Prandaj janë zhvilluar disa seri të reja të produkteve
softverike për të ndihmuar shfrytëzuesit t’i qasen të dhënave përmes Web-it. Web-Softverët kanë
edhe përparsitë e veta pasi që mund të përdoren lehtë, kërkohet vetëm pak përgaditje dhe aspak
ndryshime ne interfejsin e Web-it. Ndër të tjera qasja në bazën e të dhënave të kompanive përmes
Web-it krijon efikasitet dhe mundësi të reja, madje në disa raste edhe ndryshimin e mënyrës së
zhvillimit të biznesit (Berisha, 2004).
Përderisa drejton një biznes, investimi në softuerin e bazës së të dhënave bënë të mundur të mbash
informacione të vlefshme për kompaninë tënde dhe ndihmon punonjësit tuaj të kenë qasje në këto
të dhëna të rëndësishme. Përdorimi i një baze të dhënash në internet përfshin hyrjen në një faqe
interneti për të ruajtur informacionin tuaj dhe ofron disa avantazhe mbi metodat e tjera të ruajtjes
së të dhënave.
Kurse para: Përderisa përdorim softueret e bazës së të dhënave online përfitojmë edhe nga
avantazhet e tij siç është kursimi i parave tuaja të biznesit. Kur nuk keni nevojë të blini një program
softuer për biznesin tuaj, kjo mund të rezultojë në një kursim të madhë në përgjithësi për biznesin.
Në shumicën e rasteve, bizneset paguajnë për një program kompjuterik dhe më pas paguajnë një
tarifë licencimi për secilin kompjuter që e përdor atë. Përdorimi i një baze të dhënash në internet
mund të jetë shpesh herë më i lirë, varësisht nga numri i kompjuterave që përdorni.
Ju gjithashtu nuk keni nevojë të investoni në sërvera për të ruajtur të dhënat në biznesin tuaj.
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Përdorim fleksibil: Një përfitim tjetër i përdorimit të bazës së të dhënave të lidhura në web është
se ai lejon biznesin tuaj të jetë fleksibil. Ju paguani vetëm për shumën e ruajtjes së të dhënave që
ju përdorni. Në qoftë se biznesi juaj rritet apo zvogëlohet, ju nuk keni nevojë të shqetësoheni në
lidhje me kostot e menaxhimit të programeve të bazës së të dhënave ose serverët.
Mbështetje teknike: Ndër avantazhet e shumta të përdorimit të softuerëve të bazës së të dhënave
online është edhe mbëshetja teknike ku me anë të përdorimit të një programi të bazuar në bazën e
të dhënave është që ju mund ta zhvendosni barrën e mbështetjes teknike tek dikush tjetër. Pagimi
i një kompanie për qasje në një bazë të dhënash në internet përfshinë mbështetje teknike. Nëse
baza e të dhënave ka probleme, thjesht kontaktoni kompaninë dhe stafi e trajton atë. Biznesi nuk
ka nevojë të paguaj për një profesionist të teknologjisë së informacionit për këtë qëllim.
Qasja: Duke pasur qasjen e të dhënave në çdo kohë nga vende të shumta është një tjetër avantazh
i madh i këtij lloji të bazës së të dhënave. Me një bazë të dhënash në internet, biznesi mund
teorikisht të hyjë në informacionin në bazën e të dhënave nga çdo kompjuter.
Informacioni është gjithashtu në dispozicion 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë.
Kjo do të thotë që të gjithë punonjësit kanë qasje në të njëjtin informacion dhe mund të
bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në projekte pavarësisht nga vendndodhja. Ky avantazh mund të
rrisë produktivitetin dhe të përmirësojë efikasitetin (Arthur, 2018). Të dhënat për një organizatë
janë burrime jetike dhe duhet të menaxhohen. Baza e të dhënave organizative është një
komponentë thelbësore në një sistem të menaxhimit të informacionit. Duke u bazuar në një qasje
të bazës së të dhënave, kërkon një organizatë që të përqëndrohet në të dhënat si një burim me vlerë.
Të dhënat janë të ndara nga programet dhe sistemet e aplikimit të cilat i përdorin ato (Managementhub.com, 2018).
Aplikimi i kompjuterëve në afarizëm nënkupton mbajtjen e afarizmit të një kompanie. Punët
afaristë që më së shpeshti realizohen me anë të kompjuterit në mënyr efikase janë: Faturimi, punët
kontabiliste, llogaritja e pagave dhe të ardhurave, llogaritja e investimeve, afarizmi material etj.
Në bazë të aktivitetit të ndërmarrjës, të dhënat mundë të sortohen në disa mënyra të ndryshme, si
p.sh në bazë të shpenzimeve, vendit të shpenzimeve dhe bartësve të shpenzimeve.
Rezultatet e përpunimit të të dhënave janë dokumente duke filluar nga llogaritjet themelore e deri
te raportet e bilancit. Shpesh herë është e nevojshme të bëhen edhe meskontrolla të ndryshme me
mesrezultate për shkak të sigurisë së shtuar në afarizëm (Beqiri, 2006).
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2.10 Sistemi i Informacionit (SI)
Sistemi është një bashkësi e çfarë do elementeve të cilat kanë karakteristika të përbashkëta dhe
formojnë një tërësi. Shërbimi i furnizimit të ndërmarjeve e ka për detyrë që të sigurojë paisje të
caktuara të punës dhe elementet e tjera hargjuese në bazë të funksionimit të këtyre sistemeve.
Secili sistem paraqet një bashkësi relativisht të izoluar të pjesëve dhe elementeve reciprokisht të
ndërlidhura të cilat sigurojnë punën dhe funksionimin e sistemit si tërësi. Sistemet informative
kompjuterike janë sisteme informative duke e përfshirë kompjuterin. Këto sisteme përbëjnë së
paku pesë komponent: njerëzit, procedurat, të dhënat, kompjuterët dhe programet. Programet
përndryshe janë instruksione për kompjuterë (Beqiri, 2006).
Sistemi i informacionit është një kombinim i njerëzve, hardverit, softverit, pajisjeve të
komunikimit, rrjetit dhe burimeve të të dhënave që përpunohen (mund të jetë ruajtja, korrigjimi,
informata e transformuar) të dhënat në informata për një qëllim të veçantë (Kochan dhe
Schmalensee, 2003).
Një sistem i menaxhimit të informacionit është një sistem i integruar, përdorues i makinës për
sigurimin e informacionit për të mbështetur funksionet, menaxhimin, analizën dhe funksionet e
vendimmarrjes në një organizatë. Sistemi përdor harduerin dhe sofuerin kompjuterik, procedurat
manuale, modelet për analizë, planifikim, kontroll, vendimmarrje dhe një bazë të dhënash
(Management-hub.com, 2018).
2.10.1 Ndarja e sistemeve në kategori
Sistemet mund të ndahen në katër kategori kryesore siç janë: sistemet natyrale, sistemet
organizative, sistemet teknike dhe sistemet shoqërore.
Sistemet natyrale: bazohen në ligje natyrore të këmbimit të materies dhe të energjisë dhe janë unike
në të gjithë botën.
Sistemet organizative: janë të ndërtuara në principe dhe doktrina të caktuara dhe fuksionimi i tyre
është i bazuar në këmbimin e informacioneve nga më të ndryshmet.
Sistemet teknike: janë të krijuara nga njeriu duke i shfrytëzuar njohuritë e ligjeve fizike.
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Sistemet shoqërore: formohen nga njerëzit si sisteme të raporteve në mes të njerëzve.
Keto sisteme mund të jenë të ndryshme si: ekonomike, sociale, politike, juridike, kulturore etj
(Beqiri, 2006).
2.10.2 Funksionet e sistemeve informatike
Funksionet e sistemeve informatike janë: Vendosja e të dhënave (inputeve), të dhënat e mbledhura
dhe të dhënat e papërpunuara. Ruajtja e të dhënave duhet të ketë siguri sidomos nëse këto të dhëna
kanë të bëjnë me njerëzit. Përpunimi i të dhënave nënkupton të dhënat e përpunuara në informata
në mënyrë që ato të kenë kuptim. Gjenerimi i informatave (outputeve) është arsyeja pse bëhet
mbledhja, rruajtja dhe përpunimi i të dhënave (Bronte, 2015).
Ndërsa sistemet informatike mund të jenë: Sisteme neutrale kur inputi është i barabart me outputin
e tyre, pra inputet nuk pësojnë ndonjë ndryshim dhe ky sistem themi se është vetëm transmetues i
informatave.
Sisteme të informuara: Kur inputet janë më të mëdha se outputet. Sistemi i tilë është pasiv, sepse
më shumë merr informata nga sitemet tjera, se sa që i përpunon ato.
Sistemi informatik qeverisës: Është sistem kreativ sepse inputet janë më të vogla se outputet. Gjatë
procesit të përpunimit të të dhënave krijon cilësi të re, prandaj themi se ky sistem është në funksion
të qeverisjes (Berisha-Namani, 2014).

Figura 5. Funksionet e sistemeve informatike
Burimi: (Rusche, 2020)
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2.10.3 Definimi i sistemeve informatike dhe ndërlidhja e këtyre sistemeve në menaxhim
Teknologjia e sistemeve informatike është vegël e rëndësishme e cila gjithnjë e më shumë po
ndihmonë menaxherët dhe bizneset të arrijnë sukses në afarizëm. Këto teknologji mundësojnë
ruajtjen e të dhënave dhe gjenerimin e informatave nga aktivitetet më të thjeshta transaksionale të
bizneseve deri tek mbledhja, ruajtja e të dhënave dhe gjenerimi i informatave më komplekse dhe
më të avancuara për bizneset. Teknologjia e sistemeve informatike janë bërë pjesë e pandashme
e menaxhmentit dhe tashmë çështja nuk është se a duhet të zhvillojmë dhe implementojmë
teknologjitë e tilla në biznesin tonë por se sa komplekse duhet të jetë kjo teknologji. Menaxhimi i
teknologjisë së informacionit ose ndryshe të quajtur sistemeve të informacionit është proces i
ekzekutimit të mbikqyrjes së TI me efiçence dhe efikasitet (Kurti, 2014).
Në ditet e sotme shumica e bizneseve të mos themi të gjitha bizneset e kanë të pamundur të
operojnë në treg pa bërë integrimin e teknologjisë brenda biznesit. Kompanitë e mëdha mundohen
që të jenë sa më pranë zhvillimeve teknologjike. Kompanitë duhet të kenë një njohuri
gjithëpërfshirëse të teknologjive të reja dhe teknologjive ekzistuese për të përfituar nga
teknologjitë në zhvillim. Vetëm me këtë njohuri do të jenë në gjendje të investojnë në këto
teknologji dhe të përfitojnë nga kjo. Disa kompani kanë objekte për të bërë kërkime në fushat e
reja teknologjike dhe për të investuar më pas në to. Kompani të tjera mbështeten në konsulentë të
tjerë për të zgjedhur teknologjinë që është e nevojshme për procesin dhe projektet e tyre
(Management-hub.com, 2018).
Të gjitha organizatat, të vogla apo të mëdha, private apo publike, në fusha të ndryshme ku e
ushtrojnë aktivitetin e tyre kanë një gjë të përbashkët: nevojën për t’u menaxhuar. Janë pikërishtë
menaxherët që procesin e punës e bashkojnë edhe koordinojnë për të arritur objektivat
organizative. Edhe pse menaxherët përdorin teknologjinë e avancuar dhe makineritë intelegjente
burrimet njerëzore janë të pazëvendësueshme.
Megjithatë zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë, që zakonisht quhet edhe si progres shkencorteknologjik, gjithmonë ka ndikuar jashtëzakonishtë shumë edhe në zhvillimin e tërësishëm në të
gjitha sferat e shoqërisë njerëzore. Zhvillimi permanent i shkencës dhe teknologjisë ka sjell
ndryshime epokale të cilat janë realizuar në etapa të ndryshme edhe në menaxhment. Teknologjia
e re me ndryshimet e saj po bëhen çdo herë e më shumë evidente në çdo ekonomi, përkatësisht në
çdo sistem afarist. Mu për këtë mund të pohojmë se teknologjia e re paraqet faktorin vendimtar të
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zhvillimit ekonomik. Revolucioni informativ në prodhimtari, komunikim, menaxhim dhe në të
gjitha fushat paraqet bazën e një revolucioni të përgjithshëm shoqëror (Mazreku, 2010).
Zhvillimet teknologjike e kanë lehtësuar mbledhjen e të dhënave lidhur me realizimin e
operacioneve afariste. Bizneset pavarsishtë nga madhësia e tyre ato përpiqen që të organizojnë dhe
të menaxhojnë të dhënat masive me të cilat disponojnë, dhe të cilat pasi që përpunohen mund të
shëndërohen në informata të dobishme për të fituar përparësi në tregjet dinamike në afarizmin
bashkohorë. Duhet të krijohet një sistem i cili mundëson organizimin dhe administrimin e të
dhënave, në mënyrë që shfrytëzuesi t’i shfrytëzoj ato lehtë kurdo që ati do t’i nevoiten. Të dhënat
rregullohen në bashkësi nga lëmia e caktuar, ku mundësohet shfrytëzimi efikas i tyre. Kjo bashkësi
e rregulluar e të dhënave nga lëmia e caktuar ku bëhet mbledhja e organizuar e të dhënave quhet
bazë e të dhënave ose nga gjuha angleze Database (Berisha-Namani, 2014).
Menaxherët në të gjitha nivelet përdorin të dhëna të ngjashme. Menaxherët e operimit kërkojnë të
dhëna të cilat janë në kohë, të sakta, të detajuara, të brendshme dhe historike.
Menaxherët e nivelit të lartë kanë nevojë për të dhëna të cilat janë të agreguara, të jashtme, si dhe
të brendshme, të orientuara në të ardhmen, që mbulojnë një kohë më të gjatë.
Një menaxhim i sistemit të informacionit efektiv nuk mund të ndërtohet pa mjete të përshtatshme
për menaxhimin e të dhënave. Mjete të tilla nuk ishin përgjithësisht në dispozicion më parë
(Management-hub.com, 2018).
2.10.4 Llojet e sistemit të Informacionit
Shumë biznese të mos themi të gjitha bizneset kanë nevojë për shumë informata nga më të
ndrysmet p.sh menaxherët e lartë kanë nevojë për informacion për të ndihmuar në planifikimin e
biznesit të tyre, menaxhmenti i mesëm ka nevojë për informata më të detajuara për t'i ndihmuar
ata të monitorojnë dhe kontrollojnë aktivitetet e biznesit si dhe punonjësit me role operacionale
kanë nevojë për informacione për t'i ndihmuar ata të kryejnë detyrat e tyre, ku kemi disa sisteme
si:
1.Sistemi për mbështejte ekzekutive (ESS)
2. Sistemi i menaxhimit të informacionit (MIS)
3. Sistemi për mbështetjen e vendimeve (DSS)
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4.Sistemi i menaxhimit të njohurive (KMS)
5. Sistemi për përpunimin e transaksioneve (TPS)
6. Sistemi për automatizimin e zyrës (OAS)
1. Sistemi për mbështetje ekzekutive- Executive Support System (ESS): Ky sistem është projektuar
për të ndihmuar menaxherët e nivelit të lartë të marrin vendime strategjike. Një sistem për
mbështetje ekzekutive (ESS) është softver që i lejon përdoruesit për të transformuar të dhënat e
ndërmarjeve në raporte shpejtë të arritshme dhe të nivelit egzekutiv, të tilla si ato të përdorura nga
departamenti i faturimit, të kontabilitetit dhe përsonelit.
2. Sistemi i menaxhimit të informacionit- Management information systems (MIS): Një sistem i
menaxhimit të informacionit (MIS) është një bazë e të dhënave e kompjuterizuar e informacionit
financiar të organizuar dhe të programuar në një mënyrë të tillë që ajo prodhon raporte të regullta
mbi operacionet për çdo nivel të menaxhimit në një kompani. Informacionet e shfaqura nga MIS
zakonisht tregojnë të dhënat aktuale përballë rezultateve të planifikuara dhe rezultatet nga një vitë
më parë, kështu ajo matë progresin kundrejtë objektivave (Inc.com, 2006).
3. Sistemet e Mbështetjes së vendimeve-Decision support system (DSS): Ky sistem përdoret kur
problemet janë pak të strukturuara ose të pastrukturuara. Një system i mbështetjes së vendimeve u
jep informacion përdoruesve duke i lejuar ata të analizojnë një situatë dhe të marrin vendime nëpër
periudha. Me fjalë të tjera sistemet e hershme DSS kishin një pamje që përfshiheshin burime të
caktuara të të dhënave dhe duke mos i shfrytëzuar të dhënat e tjera për arsye të ndryshme ose nuk
ishin në gjendje t’i shfrytëzonin këto të dhëna që ishin më pak të strukturuara për shkak të
kufizimeve teknologjike (Brijs, 2013).
4. Sistemi i menaxhimit të njohurive (KMS) Knogladge menagment system: Ky system është
komponenti që administron njohuritë ose përvojën në DSS. Egzistenca e nënsistemit të
menaxhimit të njohurive është opcionale sepse disa DSS nuk e kërkojnë këtë veçori.
5. Sistemi për përpunimin e transaksioneve (TPS) Transaction Processing system: Ky llojë sistemi
fillimisht quhej Sistem i përpunimit të të dhënave elektronike (EDP), por më pas këto sisteme janë
referuar si sisteme të përpunimit të transaksioneve ose sisteme themelore të informacionit. Një
transaksion është një ngjarje biznesi që gjeneron ose modifikon të dhëna. Transaksionet ruhen në
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një informacion sistemi. TPS janë gjithashtu shtylla kurizore e çdo Sistemi Informativ. Kështu që
ne nuk mund të ndërtojmë një sistem informativ nëse nuk kemi një TPS.
6. Sistemi për automatizimin e zyrës (OAS) Office Automation System: Ky sistem i referohet të
gjitha CBIS (Computer Based Information Systems) të lidhura me punën dhe aktivitete e
përgjithshme të zyres. Aktivitetet e kryara nga stafi i zyrës në një organizatë përfshijnë:
menaxhimin e dokumenteve, caktimin e individëve dhe grupeve, menaxhimin e të dhënave dhe
menaxhimin e projekteve. Aplikimet e OAS përdoren për të mbështur aktivitetet e organizatës
duke përfshirë: përpunimin e fjalëve, posta elektronike, përpunimi i figurav, kopjimi i
dokumenteve, imazhi i dokumentit, përpunimi e të tjera aktivitete (El-Ragal, 2001).
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3. DEKLARIMI PROBLEMIT
Në ditët e sotme shoqëria jonë po jeton në epoken informative, ku si rezulat i zhvillimit të shpejtë
të teknologjisë, dhe aplikimit të saj shumë shpejtë ka ardhur deri te transformimi i shoqërisë nga
ajo industriale në shoqëri informatike. Nga hulumtimet e bëra nga ekonomistë e theksojnë rëndësin
e Inteligjencës Biznesore, ku pohojnë se ndryshimet bashkohore në shoqëri nuk duhet kuptuar
vetëm si ndryshime teknike në teknologji, por duhet kuptuar si tërësi e transformimeve në
teknologji, ekonomi dhe shoqëri, ku dituria nuk është faktori i vetëm por është resurs kryesorë i
cili përcakton kahjen dhe zhvillimin e shoqërisë së re të njohur si shoqëri informatike.
Në qoftë se fokusi është në Inteligjencën Biznesore dhe rëndësis së saj në biznes atëher kjo
teknologji ofron shërbime të cilësisë së lartë dhe teknologjitë më të fundit. Gjithashtu edhe Kosova
ofron shërbime të larta teknologjikesi për bizneset vendase por edhe për kompanitë e huaja që duan
të transferojnë zhvillimin e tyre të softuerit në vendin tonë. Klasifikimi i bizneseve në Kosovë
është bazuar në Ligjin për ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Autor të ndryshëm duke i shfrytëzuar
kriteret e definimit në vende të ndryshme edhe biznesin e definojnë në mënyra të ndryshme.
Mirëpo edhe pse kriteret e vlerësimit për nga madhësia e faktorëve përcaktues ndryshojnë nga vetë
madhësia dhe kompleksiteti i ndërmarrjeve, prap se prap ekzistojnë kritere të përgjithshme që
përcaktojnë apo veçojnë biznesin e vogël dhe të mesëm në krahasim me bizneset e mëdha. Sipas
numrit të punëtorëve klasifikimi i ndërmarrjeve është me sa vijon:
Mikrondërmarrje – 1 deri në 9 punëtorë
Ndërmarrje e vogël – 10 deri në 49 punëtorë
Ndërmarrje e mesme – 50 deri në 249 punëtorë
Ndërmarrje e madhe – mbi 250 punëtorë.
Në bazë të këtyre klasifikimeve do të përpilohet edhe një pyetsorë për bizneset të cilat operojnë në
Kosovë. Ky studimë synon hulumtimin që ka të bëjnë me Inteligjencën Biznesore dhe
Përformancën e firmave.
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4. METODOLOGJIA
Procesi bazë për kryerjen e një hulumtimi përfshin disa hapa si : një numër të pyetjeve, projektimin
e një studimi, mbledhjen e të dhënave duke analizuar rezultatet dhe duke arritur në përfundim dhe
duke bërë ndarjen e gjetjeve. Duke e ditur se dallojmë dy lloje të hulumtimeve ato kuantitative dhe
kualitative. Ky punim është realizuar në bazë të hulumtimit kuantitativ duke e përdorur
instrumentin e pyetësorit. Në këtë punim pyetsori është e dhënë primare ku kanë marrë pjesë
mikro bizneset, bizneset e vogla, të mesme dhe ato të medha në Kosovë.
Këto biznese janë pyetur rreth Inteligjencës Biznesore dhe përformances së firmave. Pyetsori
është formuluar duke e përdorur Shkallëm e pestë të Likerit. Është shpërndarë në gjithshej 200
biznese të kategorive të ndryshme, nga këto 200 biznese kemi arritur të grumbullojmë përgjigje
nga gjithsej 50 biznese. Nga këto 50 biznese janë të përfshira biznese të madhësive të ndryshme
dhe kategorive të ndryshme, do të thotë biznese që në tregun e tyre operojnë me produkte, shërbime
apo të dyja së bashku. Pyetësori përmban pyetje nga më të ndryshmet në lidhje me temën e
përzgjedhur, pra rreth Inteligjencës Biznesore dhe Përformancës së firmave ku krahas kësaj është
bërë përpjekje për të kuptuar se sa firmat i shfrytëzojnë këto sisteme në përformancën e tyre
gjithashtu në organizim udhëheqje dhe vendimarje menaxheriale.
Përveç kësaj nga ky pyetësorë janë nxjerur rezultatet se sa janë të familiarizuara bizneset Kosovare
me Inteligjencën Biznesore, në cilën fazë të integrimit të këtyre sistemeve ndodhen dhe sa janë të
gatshëm të invesotjnë në inovacione teknologjike dhe programore, përveq investimit në inovacione
teknologjike janë paraqitur pyetje se sa investojnë në trajnimin e burimeve njerëzore në përdorimin
e këtyre sistemeve. Krejt në fund nga ky pyetësorë duam të dime se a do të vazhdojnë këto biznese
të investojnë në inovacione teknologjike dhe të bëjnë përshtatshmëri ndaj ndryshimeve.
Më tutje këto të dhëna janë mbledhur janë proceduar dhe në fundë janë nxjerrë rezultatet me anë
të analizës përshkruese. Ndërsa gjetja e të dhënave dytësore bazohet në: revista shkencore dhe
jurnale, libra online, të dhënat në internet etj. Vlerësimi i të dhënave dytësore, sigurojnë të dhëna
krahasuese dhe kontekstuale.
Të dhënat sekondare janë rezultat i rishikimit të literaturave të gjëra mbi Inteligjencën Biznesore
dhe Përformancës e firmave të cilat kanë shërbyer për ndërtimin e hipotezave dhe testimin e tyre.
Këto të dhëna sekondare nga hulumtimet e shumta rreth literaturës në lidhje me temën e këtijë
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punimi shkencor na ka mundësuar që të grumbullojmë mjafueshëm materiale për të bërë këtë
punimë më kuptim plotë. Nga shqyrtimi i literaturës gjejmë materiale të bollshme rreth
Inteligjencës Biznesore, Historikut të inteligjencës biznesore, Rëndësisë së Inteligjencës Biznesore
për Vendimmarrje Menaxheriale dhe për nëntituj të tjerë që kanë të bëjnë më Inteligjencës
Biznesore, pastaj diskutohet rreth të dhënave, informacioneve dhe njohurive. Si tema të rëndësisë
pothuaje të njejtë me Inteligjencën biznesore, janë bërë edhe për Bazën e të dhënave, Magazinimin
e të dhënave dhe Sistemet e informacionit tema këto të gjitha të ndërlidhura me Inteligjencën
Biznesore. Një mbledhje kjo e literaturës ku janë shqyrtuar tema ndër më të rëndësishmet për t’i
dhënë këtijë punimi shkencorë një përmbajtje kuptimplotë.
Në këtë punim shkencor janë bërë edhe disa pyetje kërkimore të paraqitura si në vijim:


Sa ndikon Inteligjenca Biznesore në përmirsimin e përformancës së firmave?



Sa ndikon Inteligjenca Biznesore në vendimmarrje?



Sa ndikon Inteligjenca Biznesore në menaxhim dhe kontrollë?
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5. REZULTATE DHE DISKUTIME
Ky studimë është realizuar në bazë të hulumtimit kuantitativ duke e përdorur instrumentin e
pyetësorit. Pyetësori në fjalë është shpërndarë në gjithsej 200 biznese, dhe që është arritur të
mbledhen rezultate nga 50 biznese. Më tutje këto të dhëna janë procesuar dhe janë nxjerrë
rezultatet me anë të analizës përshkruese.
5.1 Prezantimi i rezultateve

Klasifikimi i biznesit tuaj sipas madhësisë:

15%
30%
25%

30%

Mikro ndërmarrje 1-9 punonjës

Ndërmarrje e vogel 10-49 punonjës

Ndërmarrje e mesme 50-249 punonjës

Ndërmarrje e madhe mbi 250 punonjës

Figura 6. Klasifikimi i biznesit sipas madhësisë
Në këtë pyëtësorë kanë marrë pjesë mikro-ndërmarrje, ndërmarrje të vogla, të mesme dhe ato të
mëdha. Nga të anketuarit shohim se 30% e tyre kanë qenë mikro ndërmarrje, 30 % ndërmarrje të
vogla, 25% ndërmarrje të mesme dhe 15% ndërmarrje të mëdha.
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Ju operoni në treg si biznes që ofron:

20%

55%
25%

Produkte

Shërbime

Të dyja

Figura 7. Lloji i biznesit
Nga të gjitha bizneset që kanë marrë pjesë në këtë pyetsorë shohim se pjesa më e madhe e tyrë
operojnë në tregun e tyre si biznes që ofron produkte.
Të shprehura në përqindje shohim se biznese të cilat ofrojnë produkte janë gjithsej 55% e të
anketuarve, nga bizneset që ofrojnë shërbime janë gjithsej 25%, dhe 20 % prej tyre janë biznese
që në tregun e tyre ofrojnë të dyja këto, do të thotë edhe produkte edhe shërbime.
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Pozita juaj në kompani
10%
20%
15%

15%
40%

Drejtor/Pronar

Menaxher/e

Bashkpunëtorë/e profesional

Administrator/e

Kordinator/e

Figura 8. Pozita juaj në kompani
Përderisa pyetësori është shpërndarë në kompani të ndryshme, nga përgjigjet e marra shohim se
në këtë pyetësorë në përgjithësi kanë marrë pjese staf me pozita të larta udhëheqëse, menaxhuese.
Prej tyre kemi pozita si pronar, drejtor, menaxher/e, bashkpunëtorë/e professional, administrator/e,
kordinator/e. Nga këto pozita të larta menaxhuese të kompanive të tyre mund të themi se edhe
përgjigjet e marra nga ky pytësorë janë të besueshme pasi që këto përgjigje janë dhënë nga përsona
të cilët kanë qasje direkte në këto sisteme të Inteligjencës Biznesore.
Të shprehura në përqindje i kemi 20% prej te cilëve kanë qenë në pozitën e Drejtorit ose Pronarit,
40% prej tyre kanë qenë në pozita menaxheriale, 15% prej tyrë kanë qenë bashkpunëtorë
professional, gjithashtu edhe administrator kanë qenë 15% dhe me 10% kanë qenë kordinatorë.
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Në cilën fazë është aktualisht biznesi juaj në
integrimin e Inteligjencës Biznesore?
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Nuk kemi fare integrim

Figura 9. Faza e integrimit të Inteligjencës Biznesore
Pasi që kemi grumbulluar informata rreth madhësis së bizneseve dhe operimit të tyre në treg tani
fillojmë të marrim përgjigje konkrete në lidhje me temën.
Kur shtrohet pyetja se në cilën fazë është aktualishtë biznesi juaj në integrimin e Inteligjencës
Biznesore shohim se bizneser tashmë janë duke i ndjekur trendet modern e të bërit biznes. Në fazat
integruese apo ato fillestare kemi 40% të bizneseve, që nënkupton se bizneset tashmë e kanë
kuptuar rrëndësinë e sistemeve dhe rrolin e këtyre sistemeve në suksesin e biznesit të tyre.
Në fazat e avancuara kemi 50% të bizneseve që prap mbesin vlera të kënaqshme pasi që raporti në
mes të bizneseve te cilat kanë integrim të avancuar të Inteligjencës biznesore dhe të atyre bizneseve
që nuk kanë fare intergrim dallon në masë të madhe.
Ndërsa biznese të cilat nuk kanë fare integrim të këtyrë sistemeve kemi 10% vlerë kjo e pritshme
pasi që dimë se ka ende biznese të cilat operojnë në treg me modelet e vjetra të të bërit biznes.
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Sa mendoni që ndikon Inteligjenca Biznesore në
përformancën e biznesit?
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Figura 10. Ndikimi i Inteligjencës Biznesore në përformancën e biznesit
Kur shtrohet pyetja se sa mendoni që ndikon Inteligjenca Biznesore në përformancën e biznesit
shohim një vetëdijesim të bizneseve pasi që shumica prej tyre tashmë e kanë kuptuar se sa është e
rëndësishme Inteligjenca Biznesore në përformancën e biznesit.
Kur flasim për përformancën dijmë se përformanca e biznesit matet nga numri i treguesve
financiar, siç janë të ardhurat, marzha, përfitimi, kostoja për të shërbyer etj.
Nëse e shprehim në përqindje shohim se 75% e bizneseve mendojnë se Inteligjenca biznesore
ndikonë shumë në përformancën e biznesit, 20% prej tyre mendojnë se Inteligjenca Biznesore
ndikon pak a shumë në përformancën e biznesit të tyre dhe 5% thonë së BI ka ndikim mesatar.
Nga e gjithë kjo shohim se bizneset tashmë e dinë rëndësinë e Inteligjencës Biznesore në
përformancën e biznesit të tyre pasi që nuk është asnjë me përqindje që mendojnë se BI ka pak
ndikim ose nuk ka fare ndikim në përformancën e biznesit.
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Sa e përdorini Inteligjencën Biznesore për rritjen e
përformancës së punëtorëve?
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Figura 11. Përdorimi i Inteligjencës Biznesore në rritjen e përformancës së punëtorëve
Tek pyetja e parashtuar se sa e përdorni Inteligjencën Biznesore për rritjen e përformancës së
punëtorëve del se kemi rezultate të përafërta nga secili opsion i përgjigjeve.
Shohim se 25% e të anketuarve e përdorin shumë Inteligjencën Biznesore për rritjen e
përformancës së punëtorëve, 30% prej tyre thonë se e përdorin pak a shumë, gjithashtu të njejtën
vlerë e kemi edhe prej atyre që e përdorin mesatarisht do të thotë 30%, 10% ka nga ata që e përdorin
pak Inteligjencën Biznesore për rritjen e përformancës së punëtorëve dhe 5 % prej tyre që nuk e
përdorin fare.
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Sa e përdorni Inteligjencës Biznesore për rritjen e
shitjeve dhe profitit?
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Figura 12. Përdorimi i Inteligjencës Biznesore për rritjen e shitjeve dhe profitit
Për pyetjen e parashtruar se sa e përdorni Inteligjencën Biznesore për rritjen e shitjeve dhe profitit,
pjesa më e madhe e të anketuarve thonë se e përdorin shumë Inteligjencën Biznesore për rritjen e
shitjeve dhe profitit do të thotë 42% prej tyre, 16% thonë se e përdorin pak a shumë.
Prej atyre bizneseve që e përdorin mesatarisht Inteligjencën Biznesore për rritjen e shitjeve dhe
profitit e kemi në vlerë prej 32% dhe prej atyre bizneseve që e përdorin pak kemi 10%, ndërsa
biznese që nuk e përdorin fare Inteligjencën Biznesore për rritjen e shitjeve dhe profitit nuk kemi
fare.
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Sa e përdorni Inteligjencën Biznesore në uljen e
kostove dhe shpenzimeve?
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Figura 13. Përdorimi i Inteligjencës Biznesore në uljen e kostove dhe shpenzimeve
Rreth pyetjes së parashtruar se sa e përdorni Inteligjencën Biznesore në uljen e kostove dhe
shpenzimeve shohim se 26% prej tyre e përdorinë shumë, pjesa më e madhe e të anketuarve
pohojnë se e përdorin pak a shumë, pra nëse e paraqesim në përqindje kemi 42% prej tyre. Ndërsa
21% thonë se e përdorin mesatarisht Inteligjencën Biznesore në uljen e kostove dhe shpenzimeve,
6% prej tyre e përdorin pak ,ndërsa 5% thonë se nuk e përdorin fare.
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Rëndësia e Inteligjencës Biznesore dhe sistemeve
elektronike në vendimmarrje menaxheriale:
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Figura 14. Rëndësia e Inteligjencës Biznesore dhe sistemeve elektronike në vendimmarrje
menaxheriale
Sa i përket pyetjes se sa është e rëndësishme Inteligjenca Biznesore dhe sistemeve elektronike në
vendimmarrje menaxheriale shohim se shumica e bizneseve të anketuara veq se e dinë rëndësinë
e këtyre sistemeve. Kur e paraqesim në përqindje vërejmë se 35% e tyre thonë se është shumë e
rëndësishme dhe ka rol strategjik në vendimmarrje, pjesa më e madhe e të anketuarve pra 55% e
tyre tregojnë se është e rëndësishme Inteligjenca Biznesore në vendimmarrje menaxheriale, 5%
prej tyre thonë se për ta kjo është mesatarisht e rëndësishme dhe 5% prej tyre thonë se është pak e
rëndësishme, ndërsa nuk kemi asnjë prej atyre që mendojnë se këto sisteme nuk kanë aspak
rëndësi. Shohim se një pjesë e konsideruseshme e bizneseve tashmë veq se e dinë rrëndësine e
këtyre sistemeve për vendimmarrje menaxheriale.
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Sa ndikojnë të dhënat nga Inteligjenca Biznesore
për rritjen e numrit të produkteve/shërbimeve?
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Figura 15. Ndikimi i të dhënave nga Inteligjenca Biznesore për rritje e numrit të
produkteve/shërbimeve
Sa i përket pyetjes se sa ndikojnë të dhënat nga Inteligjenca Biznesore për rritjen e numrit të
produkteve apo shërbimeve shohim se tek pjesa më e madhe e bizneseve kjo gjë ka shumë rrëndësi
nëse e shprehim në përqindje kemi 55%, pastaj shohim se 10% prej tyre thonë se të dhënat nga
Inteligjenca biznesore për rritjen e numrit të produkteve apo shërbimeve ndikojnë pak a shumë.
Tek një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve kjo gjë ndikonë mesatarisht pra prej 30%, shohim
se nuk kemi asnjë përgjindje që thonë se të dhënat nga Inteligjenca Biznesore ndikojnë pak për
rritjen e numrit të produktve dhe shërbimeve. Ndërsa ato biznese të cilat janë përgjigjur me
opsionin “aspak” nga analiza e rezultateve shohim se këto biznese nuk kanë fare integrim të
Inteligjencës Biznesore në biznesin e tyre.
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Sa ndikojnë të dhënat nga Inteligjenca Biznesore
për rritjen e numrit të degëve?
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Figura 16. Ndikimi i të dhënave nga Inteligjenca Biznesi për rritjen e numrit të degëve
Sa i përket pyetjes se sa ndikojnë të dhënat nga Inteligjenca Biznesore për rritjen e numrit të degëve
shohim që për shumicën e bizneseve të anketuara të dhënat nga Inteligjenca Biznesore ndikojnë
shumë për rritjen e numrit të degëve pra e shprehur në përqindje kemi gjithsej 42%.
Gjithashtu kemi nga ato biznese që këto të dhëna ndikojnë pak a shumë për rritjen e numrit të
degëve pra 21%, pastaj prap me të njejtën përqindje kemi edhe për ato biznese që të dhënat nga
Inteligjenca Biznesore ndikojnë mesatarisht me 21%, 5% janë ato biznese që këto të dhëna kanë
pak rëndësi dhe aspak i kemi me 11%.
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A mendoni se Inteligjenca Biznesore ndihmon
menaxherët në organizim , udhëheqje dhe
vendimmarrje të biznesit?
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Figura 17. Ndikimi i Inteligjencës Biznesore në organizim, udhëheqje dhe vendimmarrje të
biznesit
Kur shtrohet pyetja se a mendoni se Inteligjenca Biznesore ndihmon menaxherët në organizimin,
udhëheqje dhe vendimmarrje të biznesit shohim se të gjitha bizneset janë të vetëdijesuara për
rëndësin që ka Inteligjenca Biznesore për të menaxhur biznesin në mënyrën më të mirë të
mundshme. Shohim se vet vlerat e paraqitura në përqindje e tregojnë një gjë të tille pasi që vërehet
se edhe tek ato biznese që nuk kanë fare integrim të Inteligjencës Biznesore janë të vetëdijshëm
për rëndësinë e këtyre sistemeve.
Nga përqindjet e paraqitura 53% e të anketuarve pajtohen plotësisht se Inteligjenca Biznesore
ndihonë menaxherët në organizimin, udhëheqjen dhe vendimmarrje të biznesit, 37% e të
anketuarve pajtohen dhe 10% prej tyre janë neutral. Ndërsa nuk kemi asnjë prej atyre bizneseve të
cilat mendojnë se Inteligjenca Biznesore nuk ndihmon menaxherët në organizimin, udhëheqje dhe
vendimmarrje të biznesit.
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Sa ju sjellë lehtësi në menaxhim Inteligjenca
Biznesore?
5%

10%

15%

70%

Shumë

Pak a shumë

Mesatarisht

Pak

Aspak

Figura 18. Ndikimi i Inteligjencës Biznesore në menaxhim
Tek pyetja e parashtruar se sa ju sjellë lehtësi në menaxhim Inteligjenca Biznesore 75% e të
anketuarve pohojnë se Inteligjenca Biznesore ju sjellë shumë lehtësi në menaxhim, nga kjo mund
të shohim edhe rolin dhe rëndësin që ka Inteligjenca Biznesore për shumicën e bizneseve. Poashtu
15% e të anketuarve thonë se Inteligjenca Biznesore ju sjellë pak a shumë lehtësi në menaxhim,
10% prej tyre thonë se ju sjellë lehtësi mesatarisht , 5 % thonë se ju sjellë lehtësi pak ndërsa nuk
kemi asnjë me përqindjë që thonë se Inteligjenca Biznesore nuk sjellë aspak lehtësi në menaxhim.
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A investoni në Inovacione teknologjike dhe
programore?
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Figura 19. Investimet në Inovacione teknologjike dhe programore
Tek pyetja e parshtruar se a investoni në inovacione teknologjike dhe programore kemi një larmi
përgjigjesh, nuk kemi ndonjë shumicë të madhe të bizneseve që investojnë në inovacione
teknologjike dhe programore. Nga kjo nënkuptojmë se shumica e bizneseve të anketuara kanë të
integruar Inteligjencën Biznesore por që nuk i ndjekin inovacionet dhe trendet teknologjike.
Kur i paraqesim në përqindje shohim se 25% e bizneseve të anketuara investojnë shumë në
inovacione teknologjike dhe programore, 35% investojnë pak a shumë, 30% prej tyre investojnë
mesatarisht, 5% thonë se investojnë pak dhe 5% nuk investojnë fare në këtë drejtim.
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A investoni në trajnimin e burimeve njerëzore për
përdorimin dhe menaxhimin e këtyre sistemeve?
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Figura 20. Investimet në trajnimin e burimeve njerëzore për përdorimin dhe menaxhimin e
këtyre sistemeve
Gjithashtu edhe tek pyetja se a investoni në trajnimin e burimeve njerëzore për përdorimin dhe
menaxhimin e këtyre sistemeve kemi një larmi përgjigjesh ku nuk kemi dallime të mëdha në
përqindje. Shohim se një përqindje jo shumë e lartë mbanë trajnime konstante për burimet e saj
njerëzore, pra 30% e të anketuarve tregojnë se investojnë në këtë aspekt gjithmonë.
Të njëjtën përqindje e kemi edhe tek ato biznese që investojnë nganjëherë për trajnimin e burimeve
njerëzore në përdorimin dhe menaxhimin e këtyre sistemeve pra 30%. Nga 20% e të anketuarve
thonë se investojnë kohë pas kohe, 10% prej tyre investojnë rrall si dhe 10% prej tyre nuk kanë
investuar asnjëherë në trajnimin e burimeve njërëzore për përdorimin dhe menaxhimin e këtyre
sistemeve.
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Inteligjenca Biznesore sjellë vlerë të shtuar për
kompaninë!
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Figura 21. Vlerat e Inteligjencës Biznesore
Siç shihet edhe në figurë kemi një vetëdijësim pothuajse të plotë të bizneseve për rëndësin që ka
Inteligjenca Biznesore. Nga pyetja e parashtruar se Inteligjenca Biznesore sjellë vlerë të shtuar për
kompaninë përgjigjet janë të gjitha pozitive. Shohim se tashmë bizneset veq se e dinë rëndësin dhe
rrolin që ka Inteligjenca Biznesore për kompaninë, por që po besojë me rritjen dhe zhvillimin e
bizneseve këto sisteme do të jenë edhe më të pranishme në bizneset tona.
Të shprehura në përqindje pjesa më e madhe e bizneseve pajtohen plotësishtë se Inteligjenca
Biznesore sjellë vlerë të shtuar për kompaninë pra 50% e bizneseve të anketuara, 45% prej tyre
janë të pajtimit për këtë gjë, 5% e të anketuarve janë të pajtimit mesatarisht ndërsa nuk kemi asnjë
biznes i cili nuk pajtohet ose nuk pajtohet aspak se Inteligjenca Biznesore nuk sjellë vlerë të shtuar
për kompaninë.
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A mendoni se është e rëndësishme të filloni ose
vazhdoni të investoni në zhvillime teknologjike,
dhe të bëni përshtatshmëri ndaj ndryshimeve?
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Figura 22. Investimet teknologjike dhe përshtatshmëria ndaj ndryshimeve
Nga pyetja e parashtruar për bizneset e anketuara se a mendoni se është e rëndësishme të filloni
ose vazhdoni të investoni në zhvillime teknologjike, dhe të bëni përshtatshmëri ndaj ndryshimeve,
vërehet se ato biznese të cilat nuk kanë të integruar fare Inteligjenc Biznesore do të fillojnë të
investojnë në këto sisteme pasi që veq se e dinë rëndësinë e këtyre sistemeve.
Gjithashtu edhe për bizneset të cilat veq se e kanë të integruar Inteligjencën Biznesore në
kompanitë e tyre, këto biznese do të vazhdojnë të investojnë në zhvillime teknologjike, dhe të
bëjnë përshtatshmëri ndaj ndryshimeve. Biznese të cilat mendojnë se kjo gjë nuk ka rëndësi nuk e
kemi asnjë me përqindje që do të thotë se bizneset Kosovare veq se kanë filluar të hyjnë në botën
modern e të bërit biznes. Të shprehura në përqindje kemi 65% e të anketuarve të cilët mendojnë
se është shumë e rëndësishme të fillojnë ose të vazhdojnë të investojnë në zhvillime teknologjike,
dhe të bëjnë përshtatshmëri ndaj ndryshimeve, dhe 35% mendojnë se kjo gjë ka rëndësi.
Ndërsa nuk është asnjë në përqindje që mendojme se është pak ose aspak e rëndësishme të filloni
ose vazhdoni të investoni në zhvillime teknologjike, dhe të bëjnë përshtatshmëri ndaj ndryshimeve.

45

5.2 Analiza e rezultateve
Nga të gjitha këto përgjigje të marra është arritur të nxjeren edhe rezultatet siç janë paraqitur edhe
më lartë. Ky pyetsorë na jep një pasqyrë se ku gjinden binzeset në përgjithësi në përdorimin dhe
integrimin e këtyre sistemeve, dhe nga rezultatet e paraqitura mund të themi se Inteligjenca
Biznesore tashme veç se është një termë i njohur për shumicën e bizneseve dhe këto sisteme tashmë
kanë filluar edhe të përdoren në masë më të madhe. Nga klasifikimi i madhësisë së biznenseve
kanë marrë pjesë biznese nga të gjitha madhësitë dhe kategoritë. Përgjigjet nga pyetësori
konsiderohen si mjaftë të besueshme dhe të sakta pasi që në këtë pytetësorë kanë marrë pjesë stafë
i lartë udhëheqës dhe menaxhues.
Përveç që është lartcekur se Inteligjenca Biznesore kryesishtë është në faza të avancuara ose në
ato të integrimit pjesa më e madhe shohim se këto sisteme po ndikojnë pozitivishtë në
përformancën e biznesit të tyre. Këto biznese në një masë e përdorin Inteligjencën biznesore
gjithashtu edhe për të matur përformancën e punëtorëve, shitjeve dhe profitit por edhe për uljen e
kosotove dhe shpenzimeve. Pjesa më e madhe e bizneseve përveç që Inteligjencën Biznesore e
përdorin për përformancën e biznesot ata në masë të madhe e shfrytëzojnë edhe për vendimmarrje
menaxheriale, pasi që shumica vlersojnë se këto sisteme kanë shumë rëndësi madje kanë edhe rol
strategjik në vendimmarrje.
Jo të njejtat rezultate i gjejmë edhe tek përdorimi i Inteligjencës Biznesore për rritjen e numrit të
produkteve apo shërbimeve por prap se prap pjesa më e madhe shohim se i shfrytëzojnë këto
sisteme në këtë aspekt. E njejta gjë vërehet edhe tek rritja e numrit të degëve. Bizneset këto sisteme
i vlerësojnë në masë të madhe pasi që tashmë e kanë kuptuar rëndësinë e tyre dhe ndikimin e tyre
në organizim,udhëheqje dhe vendimmarrje të biznesit. Përveç rëndësisë së këtyre sistemeve dhe
rëndësisë së tyre në organizim, udhëheqje dhe vendimmarrje Inteligjenca Biznesore ju sjelle lehtësi
shumë të mëdha në menaxhim.
Shohim se tashmë bizneset e kanë kuptuar rëndësin e Inteligjencës Biznesore por jo të gjjitha janë
të gatshme të investojnë në inovacione teknologjike dhe në trajnimin e burimeve njerëzore për
përdorimin dhe menaxhimin e këtyre sistemeve. Por, që prap se prap pohojnë se Inteligjenca
Biznesore sjellë vlerë të shtuar për kompaninë e tyre dhe se do të fillojnë ose të vazhdojnë të
investojnë në zhvillime teknologjike dhe përshtatshmërive ndaj ndryshimeve.
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6. KONKLUDIME DHE REKOMANDIME
Në bazë të hulumtimit që është bërë për këtë punim janë arritur edhe rezultatet. Pasi që këto
rezultate janë mbledhur dhe janë analizuar, në këtë kapitull mund të bëhen konkluzionet dhe
rekomandimet. Pjesmarrës në këtë hulumtim janë biznese të ndryshme si nga madhësia e biznesit
ashtu edhe nga veprimtaria, që do të thotë se në këtë hulumtim kanë marrë pjese mikro-ndërmarrje,
ndërmarrje të vogla, ndërmarrje të mesme dhe ato të mëdha, që merren me produkte, shërbime apo
të dyjat. Përgjigjet në pyetsor janë plotësuar në përgjithësi nga stafi udhërheqës, menaxhues.
Sa i përket Inteligjencës Biznesore shohim se bizneset veq se janë të familjarizuara me këto llojë
sistemesh. Pjesa më e madhe e këtyre bizneseve janë në faza të avancuara ose në faza integruese
fillestare, vlera këto të kënaqshme sa i përket integrimit të Inteligjencës Biznesore. Gjithashtu,
përveç që Inteligjenca Biznesore është një term i njohur për bizneset në pjesën më të madhe ajo
ndikonë shumë në përformancën e bizneseve, ndërsa për përformancën e punëtorëve ka një larmi
përgjigjesh që shohim se fokusi i bizneseve është më shumë në përformanc të biznesit dhe jo aq
sa duhet tek përformaca e punëtorëve, pjes kjo mjaft e rëndësishme që duhet ti kushtohet rëndësi
e veçant nga secili biznes.
Bizneset gjithashtu Inteligjencën Biznesore e shfrytëzojnë edhe për rritje të shitjeve dhe profitit
por jo edhe në masë aq të madhe, një fokus më i madhë në këtë aspekt bizneset do të gëzonin edhe
më shumë sukses duke i shfrytëzuar të dhënat nga këto sisteme, e njejta do të vlente edhe për uljen
e kostove dhe shpenzimeve. Nga rezultatet e mara vërejmë se bizneset më së shumti Inteligjencën
Biznesore e shfrytëzojnë për përformancë të biznesit dhe për vendimmarrje menaxheriale, pasi që
edhe tek vendimmarrja menaxheriale për shumicën e bizneseve këto sisteme kanë shumë rëndësi
madje për disa luajn rrol strategjik në vendimmarrje.
Shihet se përveç fokusit të madhë që kanë bizneset në përformancën e tyre dhe menaxhimin e
biznesit në përgjithësi, ato çalojnë në disa aspekte tjera si për ato të lart cekurat gjithashtu edhe tek
përdorimi i Inteligjencës Biznesore për rritjen e numrit të produkteve dhe shërbimeve apo në rritjen
e numrit të degëve, nuk është se nuk i japin rëndësi por që nese do të kishin një fokus edhe më të
madhë edhe në këto aspekte suksesi i biznesit të tyre do të ishte ende më i dukshëm.
Vërehet se vetëdijesimi i bizneseve është mjaft i lartë sa i përket këtyre sistemeve në përgjithsi,
dhe janë të vetëdishëm për rëndësinë që kanë në menaxhimë, udhëheqje dhe vendimmarrje këtë e
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tregojnë më së mirri rezultatet e nxjera nga pyetësori. Por që bizneset jo mjaftueshëm janë të
gatshme të investojnë në inovacione teknologjike dhe programore, në përgjithësi kemi përgjigje
pozitive por jo nga një shumicë shumë e madhe. Një gadishmëri kjo jo shumë e lartë e bizneseve
ani pse shumica e prej tyre veç se e dinë rëndësinë që ka Inteligjenca Biznesore në suksesin e
biznesit të tyre.
Ashtu siç e vërejtëm se bizneset kanë fokus më të lartë tek rëndësia e Inteligjencës biznesore në
vendimmarrje, menaxhim dhe përformanc, por jo edhe në disa aspekte tjera si përformanca e
punëtorëve, rritjen e shitjeve dhe profitit, uljen e kostove dhe shpenzimeve apo për rritjen e numrit
të produkteve, shërbimeve ose numrin e degëve. Të njejtën dukuri e vërejmë edhe kur bëhet fjalë
në investimin në Inovacione teknologjike, ku shihet një gadishmëri e lartë e bizneseve për të
inevsuar në inovacione teknologjike por jo edhe në trajnimin e burimeve njerëzore për përdorimin
dhe menaxhimin e këtyre sistemeve. Gjithashtu këto sisteme i vlerësojnë si një vlerë të shtuar për
kompaninë e tyre dhe do të vazhdojnë të invesotjnë në zhvillime teknologjike dhe të bëjnë
përshtatshmëri ndaj ndryshimeve.
Nga të gjitha rezultatet e marra mund të paraqesim edhe konkluzionet dhe rekomandimet. Pasi që
bizneset në mas të madhe veç se e kanë kuptuar rëndësinë e Inteligjencës Biznesore shohim se
shumica prej tyre tash më janë përdorues të këtyre sistemeve por që nuk i shfrytëzojnë në
maksimumë të gjitha mundësistë që të ofrojnë këto sisteme, përveç se janë më të fokusuar në
përformancën dhe menaxhimin e biznesit të tyre. Pasi që shumica e tyre veç se i kanë të integruar
sisteme të tilla, do të ishte ende më e logjikshme që ti shfrytëzonin në maksimum çdo mundësi
që të ofrojnë këto sisteme.
Përveç se bizneset shumica e tyre kanë investuar në sisteme të tilla dhe padyshim që pritshmërit
e tyre për këto sisteme janë të mëdha ata nuk janë shumë të gatshëm të investojë në inovacione
teknologjike ose në trajnimin e burimeve njerëzore për përdorimin e këtyre sistemeve. Kjo
mund të themi se shihet si jo maturi nga ana e bizneseve pasi që nëse duan të kenë sukses në
botën modern e të bërit biznes nuk mund të arrishë pa investuar në zhvillime teknologjike dhe
është e kotë të investosh në zhvillime teknologjike e të mos intestosh në trajnimin e burimeve
njerëzore për përdorimin e këtyre sistemeve, do të thotë që këto të dyja kanë një ndërlidhje të
pandashme nga njëra tjetra, dhe ather mund të themi se Inteligjenca Biznesore me të vërtet sjellë
vlerë të shtuar për kompaninë.
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8. APPENDIXES
1. Klasifikimi i biznesit tuaj sipas madhësisë:





Mikro ndërmarrje 1-9 punonjës
Ndërmarrje e vogel 10-49 punonjës
Ndërmarrje e mesme 50-249 punonjës
Ndërmarrje e madhe mbi 250 punonjës

2. Ju operoni në treg si biznes që ofron:




Produkte
Shërbime
Të dyja

3. Pozita juaj në kompani?
4. Në cilën fazë është aktualisht biznesi juaj në integrimin e Inteligjencës Biznesore?




Në fazat integrusese/fillestare
Në fazat e avancuara
Nuk kemi fare integrim

5. Sa mendoni që ndikon Inteligjenca Biznesore në përformancën e biznesit?






Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

6. Sa e përdorini Inteligjencën Biznesore për rritjen e përformancës së punëtorëve?






Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

7. Sa e përdorni Inteligjencës Biznesore për rritjen e shitjeve dhe profitit?





Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
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Aspak

8. Sa e përdorni Inteligjencën Biznesore në uljen e kostove dhe shpenzimeve?






Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

9. Rëndësia e Inteligjencës Biznesore dhe sistemeve elektronike në vendimmarrje menaxheriale:






Shumë e rëndësishme (rol strategjik në vendimmarrje)
E rëndësishme
Mesatarisht e rëndësishme
Pak e rëndësishme
Aspak e rëndësishme

10. Sa ndikojnë të dhënat
produkteve/shërbimeve?






nga

Inteligjenca

Biznesore

për

rritjen

e

numrit

të

Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

11. Sa ndikojnë të dhënat nga Inteligjenca Biznesore për rritjen e numrit të degëve?






Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

12. A mendoni se Inteligjenca Biznesore ndihmon menaxherët në organizim , udhëheqje dhe
vendimmarrje të biznesit?






Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Neutral
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

13. Sa ju sjellë lehtësi në menaxhim Inteligjenca Biznesore?
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Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

14. A investoni në Inovacione teknologjike dhe programore?






Shumë
Pak a shumë
Mesatarisht
Pak
Aspak

15. 8. A investoni në trajnimin e burimeve njerëzore për përdorimin dhe menaxhimin e këtyre
sistemeve?






Gjithmonë
Nganjëherë
Kohë pak kohe
Rall
Asnjëher

16. Inteligjenca Biznesore sjellë vlerë të shtuar për kompaninë!






Pajtohem plotësishtë
Pajtohem
Pajtohem mesatarisht
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

17. A mendoni së është e rëndësishme të filloni ose vazhdoni të investoni në zhvillime
teknologjike, dhe të bëni përshtatshmëri ndaj ndryshimeve?






Shumë e rëndësishme
E rëndësishme
Mesatarisht e rëndësishme
Pak e rëndësishme
Aspak e rëndësishme
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